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ABSTRAKT

Fjalët kyçe: Hapësira,Ndikimi,Revitalizimi,Masterplani,Parafabrikimi

“The mission of an architect is to help people understand how to make life
more beautiful, the world a better one for living in, and to give reason,
rhyme, and meaning to life.”

Të krijosh do të thotë të vendosësh diçka në kohë dhe hapësirë, diçka të re e cila
padyshim se do të ketë impakt në botë, e këtu dallon krijimi tek impakti ose ndikimi të
cilin mund t’a ketë në kohë dhe hapësirë. Ndikimi që arkitektura ka në jetën e njerëzve
në hapësirën në të cilën ata jetojnë dhe veprojnë është shumë i madh. Përveç ndikimit
vizual e funksional ky ndikim bartet edhe në pjesën më të rëndësishme atë humane,
mendorë dhe psikologjike.
Zhvillimi i objekteve të cilat qëllim kryesor e kanë ikjen nga jeta e përditshme,
zhvillimin e jetesës në një lokacion larg nga struktura e qyteteve, një oaze gjelbërimi
vend të aventurave utopike, është padyshim një sfidë mirëpo kjo është çka njeriu i sotëm
i shekullit 21 ka nevojë e sidomos fëmijët të cilët rriten në një ambient të zymtë, të
diktuar se ku do të shkojnë, si të lëvizin, si të vishen, si të jetojnë.
Ky projekt ka për qëllim krijimin e sa më shumë hapësirave të cilat e zhvillojnë
imagjinatën e fëmijëve duke e mundësuar eksplorimin e natyrës nga vet ata.
Pasi që lokacioni është një ndër vendet e pa këta të cilat kanë atribute për zhvillim të
ngjashëm ne kemi menduar se edhe zhvillimi i këtij projekti nuk do të shkatërronte
lokacionin, sa më shumë do të ruante atë si gjatë ndërtimit ashtu edhe gjatë jetës së
objekteve.
Për këtë arsye ne kemi zgjedhur sistemin e parafabrikimit si sistem ekologjik i
konstruksioneve i cili ka kosto të ulët, montohet lehtë, dhe prodhohet nga materiale
ekologjike natyrore të cilat nuk e dëmtojnë ambientin.

4

Ky lokacion do të jetë edhe revitalizim i funksioneve të mëhershme duke e kthyer në
jetë një periudhë për të cilën banorët dhe shfrytëzuesit e kampit të mëhershëm kanë
nostalgji.
Një sfidë tjetër është edhe zhvillimi i punës grupore, në arkitekturë për shkak të vëllimit
të madh të punës dhe prapavisë së madhe të cilën duhet ta ketë një arkitekt për
zhvillimin e çfarëdo ndërtese ose tipologjie, është më e arsyeshme puna në grup e cila të
zhvillon jo vetëm si arkitekt por edhe si person akademik.
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1.Hyrje
Forma, funksioni dhe konstruksioni janë tri elementet bazë mbi të cilat ndërtohet
arkitektura ne përgjithësi. Konstruksioni ka rol kyç në arkitekturë. Ky hulumtim do të
merret kryesisht me këto tri elemente të vendosura në kohë dhe hapësire me theks te
veçantë përdorimin e konstruksionit të parafabrikimit si formë e re mjaft e shpejtë dhe
efikase.

1.1 Idetë kyçe
Rikthimi i funksioneve të mëhershme të lokacionit dhe shtimi i funksioneve të

reja.

Zhvillimi i tipologjive te banimit me mundësi fleksibiliteti varësisht prej nevojave të
lokacionit. Revitalizimi konceptual ose kthimi ne jetë i objekteve të vjetra.

1.2 Detektimi i problemit
Rregulli (order) është një pjesë mjaft e rëndësishme e arkitekturës = rregullimi,
dizjanimi projektimi i hapësirës duke u bazuar në kërkesat e njeriut si qenje e cila leviz
jeton dhe zhvillohet ne hapësirë dhe në kërkesat e lokacionit që është vet hapësira fizike
do të jetë problemi kyç i cili do të shtjellohet.
Architecture is the thoughtful making space-Louis Kahn
Njeriu si qenie me intelekt të zhvilluar ka aftësi që një lokacion t’a ndërlidh me një
ngjarje të caktuar ose ndërtesë të caktuar, zakonisht ne kujtojmë vendin ku jemi rritur
dhomën, shtëpinë, lagjen, qytetin në përgjithësi hapësirën dhe të gjitha këto i ndërlidhim
me ngjarje të caktuara mirëpo elementet fizike si ndërtesat, rrugët janë ato që e
formësojnë vizionin që ne e quajmë memorie ose kujtesë. Lokacione të caktuara
zakonisht i ndërlidhim me ndërtesa të caktuara për të cilat ndjejmë nostalgji për një
kohe të shkuar. Shkatërrimi i këtyre lokacioneve ose shndërrimi i funksioneve të vjetra
në ato të reja jo çdo herë është i suksesshëm.
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Ne kemi tentuar të ruajmë funksionet e vjetra të lokacionit njëkohësisht duke shtuar
funksione të reja varësisht prej kërkesave.

1.2.1 Faktori Ambiental
Kosova si vend është mjaft i pasur në aspektin relievor, relievi i saj përbëhet nga
vargmale, male, fushëgropa dhe lugina (të krijuara me lëvizje tektonike, forma erozive
dhe akumulative etj. Zhvillimi dhe shfrytëzimi i këtyre pasurive do të ndikonte
drejtpërdrejte edhe në ruajtjen e këtyre pasurive

1.2.2 Faktori Ekonomik
Duke e marrë parasysh se 63% e territorit të Kosovës përbëhet nga malet, atëherë edhe
70% e të ardhurave nga turizmi vjen nga to. Zhvillimi i lokacioneve malore dhe
tipologjive si Eko-resortet dhe resortet malore do të kishte impakt të madh ne
ekonominë e shtetit.

1.2.3 Faktori social
Edukimi i fëmijëve në gjithë botën vendoset në plan të parë. Fuqizimi i fëmijëve në të
gjitha aspektet është bërë kriteri më i rëndësishëm në skenarin e së ardhmes. Në
Kosovë e drejta e shkollimit është e drejtë themelore. Shteti obligohet të sigurojë
shkollim fillor për fëmijët e moshave 6-14 vjet pa asnjë diskriminim.
.
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2 KAPITULLI I I-rë
2.1. Eko-Resortet
Rezortet janë Hotele që zakonisht pozicionohen dhe integrohen në ambiente piktoreske
natyrore, atraktive dhe me potenciale për aktivitete rekreuse, si në vise malore/ alpine,
ishuj apo vende bregdetare, larg stresit dhe zhurmës së qyteteve. Këto hotele kanë
hapësira rekreative, golf, tenis, lundrim, skijim, dhe notim. Rezort Hotelet ofrojnë
eksperienca mbresëlënëse kënaqësie për klientët e vet, për t'i shtyrë ata që t'i vizitojnë
prapë. Përpos hapësirave të fjetjes të cilat mund të organizohen si vila apo rezidenca,
ushqimit dhe rekreimit,
Rezort Hotelet integrojnë edhe hapësira tjera, sikurse: salla konferencash, salla për
bankete, klube, librari, etj. Rezort Hotelet pothuajse gjithnjë bëjnë integrimin e
resurseve dhe potencialeve natyrore me formën e ndërtuar arkitektonike, si rrjedhojë,
sipas lokacionit dhe kontekstit natyror ato mund të ndahen në
•

Rezortet e Ujerave/ Banjeve Termale –

•

Rezortet Bregdetare

•

Rezortet Ishullore

•

Rezortet në Brigje të Gadishujve –

•

Rezortet e Zhytjes –

•

Rezortet e Golfit –

•

Rezortet Malore / Alpine

•

Rezortet e Skijimit

•

Rezortet e Aplinizimit / Ekskursionit –

•

Rezortet e Savanave / Safari

•

Rezortet e Shkretëtirave

•

Rezortet Tropikale
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2.2 Kampet sezonalë për fëmijë
Kampet sezonalë janë programe të formuara për fëmije prej 6-15 vjet gjate muajve të
verës ose dimrit. Përderisa shkolla verore është në shumë raste obligative për të
përfunduar punën të cilën nuk kanë mundur t’a arrijnë gjatë periudhës së muajve
shkollor të vitit akademik, kampet mund të përmbajnë punë dhe detyra akademike por
nuk janë obligative. Fëmijët të cilët vendosen në këto kampe quhen campers ose
kampera.
Zakonisht këto kampe vendosen në lokacione malore në të cilat fëmijët gjenden më afër
natyrës. Qëllimi kryesor i shumicës së kampeve është edukativ, atletik dhe zhvillim i
kulturës. Një ambient i një kampi sezonal ju mundëson fëmijëve të përfitojnë aftësi të
reja dhe preferohet të jetë sa më afër me natyrën.
2.2.1

Historiku i kampeve

Kampet gjithmonë kanë shërbyer si ikje nga përditshmëria. Në vitet 1870 dhe 1880,
kampet e para sezonalë kanë

shërbyer vetëm djemtë si largim nga vendbanimet

moderne urbane. Krijimi i këtyre kampeve u mendua si shpëtim i njeriut nga qëndrimi
Brenda dyerve të mbyllura që nënkuptonin Brenda vendit urban të mbingarkuar me tym
dhe smog. Në vitin 1900 kishte më pak se njëqind kampe në SHBA. Deri në vitin 1918,
u krijuan më shumë se 1.000.
Kampet sezonalë e sidomos verore fituan një vulë intelektuale të miratimit në vitin 1904,
kur psikologu G. Stanley Hall publikoi librin Adoleshenca. Hall argumentoi se zhvillimi
i fëmijëve imiton formimin historik të shoqërisë së civilizuar. Fëmijët, pra, duhet të
kalojnë kohë në natyrë, "në këtë fazë të egër e të pahijshme, kohe e cila egërsisht të
vjedh kohën". Ata duhet të mësojnë të ndërtojnë zjarret dhe strehëzat si njerëzit në
kohën e para-civilizimit.
Por, përderisa kampet u bënë më të njohura, përkushtimi i tyre ndaj jetës së "natyrshme"
humbi. Në kampe filluan të shfaqnin filma, radio dhe mësime tenisi. Një udhëheqës i
lëvizjes së kampit u ankua në vitet 1930 që "Çdo aktivitet që mund të gjejmë për t'u
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përshtatur në programin e përditshëm është vënë, por ekziston një mungesë e dukshme e
kampingut që vendoset në natyrë të hapur – ikje nga koncepti fillestar.”
Ndërsa disa avokatë të kampit u përleshën me rritjen e aktiviteteve të civilizuara në
kampe, të tjerët filluan të ndërtonin një vizion të ri për qëllimin e tyre. Në vend që të
tërhiqet nga qytetërimi në natyrë, kampet mund të jenë shoqëri të vogla të vetë
njerëzimit. Fëmijët do të mësonin të balanconin nevojat e individëve dhe të grupit dhe
kështu do të ishin qytetarë të dobishëm. Lufta e dytë botërore vuri ne dukje vështirësinë
për të bërë kampet një utopi të civilizuar.
Në vitet e pasluftës, disa liderë të kampeve verore kritikuan që fëmijët të ikin nga
shoqëria në një mjedis që supozohet më autentik. Në vitin 1947, psikologu i fëmijëve
Fritz Redl vuri në dukje se bota natyrore mund të ishte e frikshme për fëmijët e qytetit
që ishin mësuar me komforin urban te mekanizuar”. Redl besonte se kampi veror mund
të kishte vlerë terapeutike.
2.2.2

Historiku i kampit ne Kosovë

Kampi rekreativ i fëmijëve u ndërtua në vitin 1955 në Deçan. Ky kamp është
shfrytëzuar nga gjithë ish-Jugosllavia. Fillimisht, u zhvillua në 20 baraka të punuara nga
materiali i drurit të cilat ishin në shfrytëzim të pleqve e më vone edhe të fëmijëve me
nevoja të veçanta.
Duke zbuluar atributet e lokacionit këto funksione u rritën e u zhvilluan duke kaluar në
funksion të kampit për fëmijë për të cilët u ndërtua një kompleks me funksional i cili
përmbante 5 pavijone P+3 në të cilat kishin pjesën për fjetje, për të ngrënë dhe
rekreacion të cilat shfrytëzoheshin nga fëmijët dhe mentorët e tyre.
Mbi Pushimoren e fëmijëve është i ngritur Kompleksi i hoteleve të vjetra me vilat
përcjellëse që dikur ishte mjaft atraktive dhe tërheqëse për mysafirë nga gjithë Kosova
dhe më gjerë.
Karshi kompleksit të vjetër te hoteleve ndodhen edhe kapacitetet e reja të ngritura para
lufte, të një niveli të lartë, me salla moderne, kuzhinë moderne, basene të mbyllura dhe
në përgjithësi me shërbime të një niveli të lartë por që asnjëherë gjerë më tani nuk na u
dha mundësia për shfrytëzim të tyre të drejtë.
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Tani kjo pjesë është krejtësisht jofunksionale si shkak i konteksteve gjyqësore mes
Manastirit të Deçanit dhe Komunës së Deçanit.
Aktualisht lokacioni i pushimoreve të fëmijve shfrytëzohet si bazë ushtarake e KFOR-it.

Fig 1.Foto nga viti 1980 (gjendja e mëhershme e pushimoreve)

Fig 2.Foto nga viti 1973 (gjendja e mëhershme e Hotelit)
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2.2.3

Programi i kampeve sezonalë

Në shumicën e kampeve, kamperët bëhen vetë drejtues të grupeve të caktuara dhe dalin
eksplorojnë natyrën. Mentorët zakonisht akomodohen në të njëjtin vend me fëmijët për
arsye sigurie.
Mbikëqyrja e kampit zakonisht bëhet nga dikush me përvojë, te cilët drejtojnë ekipet e
gatimit, instruktoret e sporteve, infermierinë, personelin e mirëmbajtjes dhe mentorët.
Në disa kampe, kamperët akomodohen edhe natën pra kanë pjesën për fjetje kurse në
kampet tjera akomodimi bëhet vetëm ditën kurse fjetja nuk përfshihet. Megjithëse në
rastet kur kampi gjendet në periferi ose kampet janë më të mëdha atëherë akomodimi
behët edhe natën. Për arsye të distancës nga shtëpitë.
2.2.4

Kampet sezonalë edukative

Programi i tyre mund të jetë i veçantë
Kampet sezonalë edukative ndahen në:
2.2.4.1 Kampe të aventurave
2.2.4.2 Kampe të pasurimit
2.2.4.3 Kampe të shkencës dhe natyrës
2.2.4.4 Kampe të teknologjisë
2.2.4.5

Kampe për mësim të gjuhës dhe kulturës së huaj

2.2.4.6

Kampe të arteve performative

2.2.4.7

Kampet e humbjes së peshës

2.2.4.8 Kampet për fëmijë me aftësi të veçanta
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2.2.4.1 Kampetë aventurave
Këto kampe ju mundësojnë fëmijëve të kalojnë kohë në një vend më ndryshe më afer
me natyrën. Në këto kampe fëmijët mësohen me jetën në natyrë pa teknologji, mësojnë
për natyrën dhe se sa afër dhe e nevojshme është ajo për njeriun. Shumë prej këtyre
programeve theksojnë zhvillimin e aftësive dhe rritjen personale përmes aventurave të
ofruara.

Fig Fig 3.Kamp i aventurave
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2.2.4.1 Kampe të pasurimit
Këto programe ofrojnë një gamë të gjerë klasash që mësohen me qëllim të zgjerimit të
konceptimit dhe interesimit të studentit në shumë fusha të tjera të studimit të panjohura.
Nxënësit në mënyrë tipike eksplorojnë lëndë si fotografia, shërbimi i komunitetit, drama,
magjia, prodhimi i videove, dizajni i librave komik, gatim, joga dhe fusha të ngjashme

2.2.4.3 Kampe të shkencës dhe natyrës
Kampet verore ofrojnë një mundësi të mahnitshme për fëmijët për të mësuar. Kampet
ofrojnë mundësi që janë ndryshe nga shkolla, shpesh duke hapur botën natyrore për
fëmijët që nuk mund të jenë kurrë jashtë. Ata mund të përdorin mjedisin natyror dhe t'i
kthejnë fëmijët në natyrë. Gjithnjë e më shumë psikologë fëmijë thonë se fëmijët duhet
të kalojnë kohë të pa strukturuar dhe jashtë.

Fig 4.Eksplorim në natyrë
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2.2.4.4 Kampe të teknologjisë
Kampet e teknologjisë përqendrohen në arsimin e teknologjisë.Këto kampe verore
zhvillojnë aftësitë e shekullit 21 në fusha të tilla si dizajni i lojës, krijimi i lojërave 3D,
dizajni i webit, dizajni grafik, ndërtimi i robotëve dhe gjuhët programuese.

Fig 6.Fig 6.Eksplorim teknologjik
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2.2.4.5 Kampe për mësim të gjuhës dhe kulturës së huaj
Për të përmbushur kërkesat në rritje për arsimin gjuhësor, kampet gjuhësore janë
zhvilluar në Shtetet e Bashkuara. Shumë nga këto programe verore janë pritur nga
shkollat e mesme. Kolegjet dhe universitetet kanë krijuar gjithashtu kampe duke
përdorur objektet e tyre për të pritur studentët më të rinj. Vendet e huaja kanë themeluar
shkolla verore si në Shtetet e Bashkuara kanë themeluar kampe për të ofruar arsimim në
lidhje me kulturën dhe gjuhën e tyre. Popullariteti në rritje i kampeve verore të gjuhës
mund të lidhet me një interes në rritje në gjuhët që zakonisht nuk ofrohen në programet
e shkollës së mesme të Shteteve të Bashkuara.
Gjuhët; Arabisht, mandarin kinez dhe koreanisht janë shembuj të gjuhëve në kërkesë që
shpesh nuk shfaqen në asnjë kurrikulum.

Fig 7.Kamp i kulturës
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2.2.4.6 Kampe të arteve performative
Shumë prej kampeve ofrojnë klasa zgjedhore në një sërë aktivitetesh krijuese dhe
artistike, duke përfshirë artet pamore, muzikën, teatrin, fjalimin, debatin, vallet, artet e
cirkut, rock & roll, magjinë dhe specialitete të tjera. Disa nga këto programe kanë një
fokus të ngushtë në një fushë të caktuar, ndërsa të tjerët ofrojnë një gamë të gjerë
programesh. Për shkak të popullaritetit të këtyre aktiviteteve, shumë kampe tradicionale
kanë shtuar disa elementë të arteve vizuale dhe interpretuese në programet e tyre.
Disa kampe ofrojnë udhëzime të nivelit të lartë dhe mundësi të performancës; në
mënyrë të tillë që kampistët me eksperiencë dhe aftësi të mëparshme mund të jenë në
gjendje të kryejnë performanca solo në frontin e orkestrës simfonike ose të krijojnë një
copë artistike më vete.
Shumica e artit dhe kryerja e kampeve verore të artit gjithashtu kujdesem për fillestarët,
duke u ofruar fëmijëve mundësinë për të provuar një art të ri ose për të mësuar një aftësi
të re.
Shpesh kampet do të kenë toteme ose tradita të ndryshme që kalojnë nga një grup
kampistësh në tjetrin, ku çdo grup shton diçka që tregon kohën e tyre në kamp, shpesh si
një kapsulë kohore. Totemet e pikturuara, gdhendjet e drurit dhe programet e shfaqjes
shpesh grumbullohen si një objekt i shenjtë që kalon nga një grup në tjetrin.

Fig 8.Performimi i femijeve
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2.2.4.7 Kampet e humbjes së peshës
Këto kampe organizohen për fëmijët me mbipeshë, adoleshentët për të mësuar rreth
humbjes së peshës dhe për të mbajtur atë në kontroll si dhe në të njëjtën kohë duke
krijuar përvoja të reja gjatë kohës sa qëndrojnë në kamp

Fig 9.Kampi për humbje të peshës

2.2.4.8 Kampet për fëmijë me aftësi të veçanta
Projektimi i këtyre kampeve bëhet në mënyrë të veçantë varësisht nga kërkesat e këtyre
fëmijëve.Krijimi i hapësirave të tilla qe ata ta ndjejnë veten të barabartë me të tjerët.

Fig 10. Kampi për fëmijë me aftësi të veçanta
29

2.2.4

Lokacionet e kampeve në Evropë

Ascona

Switzerland
Berlin-Wannsee

Germany
Berlin-Werbellinsee
Germany
Biarritz
France
Engelberg
Switzerland
Frankfurt-Lahntal
Germany
Freiburg
Germany
Keele
England
Leysin-Juniors
Switzerland
Montreux-Riviera
Switzerland
Paris-Igny
France
Portsmouth
England
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Këto janë kampet edukative dhe gjenden në Evropë. Në Ballkan nuk ka asnjë kamp te
tillë dhe duke marrë parasysh kushtet ekonomike të shteteve të Ballkanit përfshirë edhe
Kosovën shumica e fëmijëve nga vendet ballkanike janë të privuar nga shfrytëzimi i
këtyre mundësive. Krijimi i një kampi të tillë do të ndikonte drejtpërdrejte edhe në
zhvillimin e turizmit që do të kishte impakt të madhe edhe në ekonominë e
përgjithshme të shtetit.

3. KAPITULLI I II-të

3.1 Arkitektura e qëndrueshme
Arkitektura e shekullit 20-të filloi si manifestim i epokës së industrializimit dhe
teknologjisë, mirëpo në vitet e 90-ta ka filluar të ndryshoj me një shpejtësi të madhe në
një epokë të re të informimit dhe ekologjisë. Njëra nga çështjet më të ndërlikuara dhe
më problematike të cilat i takojnë njerëzimit në shekullin në vijim është se si të
konstruktohet vendbanimi në harmoni me natyrën, duke pasur parasysh gjithmonë një
dialog kreativ e jo ndonjë zgjidhje e cila do të ishte utopike. Në kohën kur Moderna e
vonshme arriti ndikimin e vet mbizotërues, paralelet në mes të prodhimit industrial dhe
shprehjes në formë kuptoheshin me mjaftë lehtësi.Në mënyrë të ngjashme, fundi i
shekullit 20-të krijoi dëshmi mjaftë të theksuara të teknologjisë së ambientit/ mjedisit
dhe peizazhit natyror të shndërruar në ikonografi arkitekturore të epokës së ekologjisë.
Përshkrimi klasik i Le Corbusier-ut “makinat për të jetuar në to” përdorur për ndërtesa
shumë funksionale të banimit, mund të përdoret edhe në rastin e botës duke bërë kështu
ndërlidhjen e spektrit të gjerë me epokën e re të mjedisit. Edhe përkrahësit më të
mëdhenj të dizajnit ekologjik janë duke luftuar për të gjetur mënyrat për harmonizimin e
teknologjisë së mjedisit, mbrojtjes së burimeve dhe përmbajtjes estetike.Pa këto tri
elemente përbërëse ka shumë pak mundësi të arrihet deri te një arkitekturë e
qëndrueshme. Kështu edhe FRANK LLOYD WRIGHT kishte definicion mbi
arkitekture eko para daljes së këtij termi në sipërfaqe: Do të kisha dashur të kam një
arkitekturë të lirë. Arkitekturë e cila i takon hapësirës / vendit në të cilin shihet
duke qëndruar – dhe është zbukurim i peizazhit e jo shëmtim.
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Kosova si vend ka atribute dhe resurse të mjaftueshme për zhvillimin dhe kultivimin e
energjisë së ripërtëritshme, mirëpo mos-shfrytëzimi i tyre dhe shfrytëzimi i burimeve jo
të ripërtëritshme të energjisë bën që Kosova të hyje në mesin e shteteve me ndotjen më
të madhe të ajrit në Evropë, lirimi i gazrave gjatë djegies se drurit, thëngjillit, naftës,
benzinës etj si dhe lirimi SO2,CO2, dhe grimcat e pluhurit që barten në atmosferë e cila
gjatë proceseve atmosferike bën bartjen e tyre direkt në shtresën e ozonit O3 shtresë
shumë e hollë e cila mbron tokën nga depërtimi i rrezeve UV (ultraviolete), kontakti i
këtyre gazrave në shtresën e Ozonit ndikon në shpërbërjen e këtij komponimi dhe
shkatërrimin e kësaj shtrese, si pasojë e këtij procesi vjen deri te ngrohja globale e cila
shekullin e fundit ka pësuar rritje 50%

Fig 11.Ngrohja globale gjatë viteve 1903-2016
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3.2 Sistemi i parafabrikimit

Kompanitë e parafabrikimit fokusohen më shumë ne prodhimin me material te drurit,
dhe betonit ne struktura te mëdha ose ndërtesa te mëdha. Si rrjedhoje ne gjejmë qe druri
është i prodhuar ne forma te ndryshme, si tabakë ne komponentë komplekse te
sandviçëve, si mure te rindërtuara me ngarkesë, ose si tabakë te mëdha te punuara ne
fabrikë. Të gjitha kombinohen dhe krijojnë një industri për një stabilitet te ri ekonomik.

Përdorimi i materialeve shumë termale, në sistemin bioklimatik maksimizon ruajtjen e
energjisë. Me shumë se 50 për qind e shkëmbimeve të energjisë midis një ndërtese dhe
mjedisit të saj prodhohen nga përsëritja e ajrit. Energjitë natyrore të përdorura në
dizajnë bioklimatike janë ciklike, ato prodhojnë majat e larta në kohë të caktuara dhe
mungojnë tërësisht në të tjera. Përdorimi i materialeve me burim lokal është ekonomik,
sepse emetimet e karburantit dhe CO2 nga transporti nuk e shtohen koston e tyre. Sot,
për ta reduktuar impaktin ekologjik te ndertimit fillimisht është në dorën e atyre që janë
direkt të përfshirë (Arkitekti, dizajneri, pronari), si dhe zyrtarëve të qeverisë që merren
me legjislacionin në lidhje me masat e ruajtjes së mjedisit. Ndriçimi me efikasitet të
lartë mundëson një ndërtesë që të konsumojë më pak energji. Intensiteti i saj mund të
rregullohet sipas nevojës. Dritaret e përdorshme, kapakët në dyer dhe kulmet krijojnë
sistemin e ventilimit. Zhytja e ndërtesës në tokë sjell benefite të nxehtësisë gjatë dimrit
dhe ftohjen gjatë verës. Industria e ndertimit është përgjegjëse për 40 % të lëshimit të
CO2 në atmosferë.

Fig 10 . Panel i parafabrikuar i cili ngjitet me panele tjeraa te llojit te njejte ne lokacion.
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Duke përdorur materiale me burim lokal zvogëlohen gjurmët e karbonit të një ndërtese
dhe nxitet zhvillimi i industrisë vendase. Strukturat e parafabrikuara sigurojnë reduktim
të rëndësishëm në peshë, material, dhe energji, rrjedhimisht duke rezultuar ne lëshime
me te ulëta te CO2.Strukturat duhet të dizajnohen për te përmbushur katër aspektet
fondamentalë (4 S-es).
•

Fortësinë për t'u siguruar nga thyerja (Strength)

•

Qëndrueshmërinë për te shmangur deformimet e tepërta (Stiffness)

•

Stabilitetin për te shmangur kolapsin (Stability)

•

Sinergjinë për të forcuar dizajnin arkitektural (Synergy).

Sot, produktet me ndërtim të sistematizuar mund të marrin edhe forma organike.
Kallupimi i formave 3-dimensionale, bëhet nga sistemi CAD në atë CNC, përmes një
procesi automatik të ashtuquajtur “ﬁle-to-factory”.
FORMULA E FABRIKIMIT ARKITEKTURAL; paradigma aktuale në arkitekturë
është që ekzekutimi, Kompleksiteti gjithnjë e në rritje i sistematizimit demonstrohet
përmes termit “modul” (modulus, nga latinishtja; matje). Përderisa në të kaluarën,
moduli përshkruante matjet apo dimensionet e standardizuara, sikurse tatami Japonez
apo Modulori i Le Corbusier, termi sot përfshinë komponentët e standardizuara apo një
sistem tërësisht të standardizuar. Nga pikëpamja e një arkitekti, impakti i parafabrikimit
në arkitekturë është pozitiv në njërën anë, për faktin se profesioni në mënyrë konstante
përfshinë më shumë fusha të përgjegjësisë, dhe parafabrikimi mundëson një zhvillim
kumulativ të dijes teknike: lidhjet, detajet dhe standardet teknike. Në anën tjetër, ka një
imazh negativ për faktin se nxit një frikë se të menduarit inteligjent dhe arkitektura
kreative, si dhe profesioni i vet arkitektit, po dalin nga përdorimi. Për klientin, metodat e
parafabrikimit shpesh konsiderohen si të “modës”. Yurt-i Mongol Për më shumë se
2000 vite, ﬁset nomade kanë rrugëtuar në stepat e regjioneve të Mongolisë me familjet e
tyre dhe shtëpitë e tyre në “krahë” në kërkim ciklik për kullote, ushqime dhe tregti.
Yurt-et, shtëpitë tradicionale Mongoleze, janë të lehta, të transportueshme dhe lehtë për
t'u ndërtuar / montuar. Të ndërtuara nga thurjet e drurit, batanijet nga leshi, litarët nga
qimet e bishtit të kalit dhe jakës, si dhe mbulojave të lirit, Yurt-et, apo siç thirren
ndryshe Gers, montohen dhe çmontohen brenda 60 minutash dhe mund të transportohet
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nga dy apo tre deve. Forma rrethore mundëson hapësirën maksimale për materialin e
përdorur, ndërkaq që forma aerodinamike e kulmit u reziston erërave. Batanijet nga
leshi sigurojnë izolim termik ndaj temperaturave që mund të arrijnë gjerë në - 40°C,
ndërsa shtresa e jashtme nga liri siguron mbrojtje hidroizoluese nga shiu. Pesha dhe
madhësia mbesin kritere limituese për sistemin e ndërtimit të një Yurt-i.

Fig 13.YURT -ti Mongolez
Hasra Japoneze - Tatami Japonez, i cili paraqet një hasër dyshemeje, është një element i
korrigjuar i modulit standard të përmasave të zakonshme arkitekturale që janë përdoren
në Azi përmbi 1000 vite. Hasrat e tatamit, me përmasa 6 shaku 3 sun (190cm) dhe 3
shaku 1.5 sun (95cm), janë baza me anë të së cilës përcaktohen hapësirat në mes të
shtyllave, dyert rrëshqitëse, verandat dhe strehët

Fig 14.Tatami japonez
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Variacione të vogla në madhësi, aplikohen në regjione të ndryshme të Japonisë, por ky
sistem i ndërtimit me elemente si module matëse, ka mundësuar zhvillimin e një
standardi të lartë të zejtarisë së ndërtimit dhe standardizimin e detajeve të raﬁnuara
teknike dhe funksionale. Është shumë më rëndësi të bëhet dallimi këtu i termit “modul”
i cili në arkitekturë i referohet një njësie standarde të matjes e përdorur për të
determinuar madhësitë e komponentëve të ndërtesës.
Modulet më të njohura janë zhvilluara nga Leonardo da Vinçi dhe me vonë nga Le
Corbusier. Ndërkaq “moduli” i parafabrikuar i referohet “kutive” të cilat janë njësi
ndërtimore për banim apo punë, sikurse sistemi kontejner.Shumë sisteme ndërtimi
përbëhen nga komponentë të prodhuar dhe përdorin metoda industriale të montimit,
madje edhe kur janë ndërtuar në vend.
Disa prej përparsive të sistemeve të parafabrikuara ose njësive modulare në krahasim
me ndertimet tjera mund të jenë:
•

Punët në terren mund të ndodhin në të njëjtën kohë kur njësitë ndërtohen në
fabrikë;

•

Njësitë mund të ndërtohen kur moti nuk lejon ndërtimin në natyrë

•

Efikasiteti dhe parimet e prodhimit të realizuara në linjën e montimit mund të
rezultojnë në kursime;

•

Për shkak se njësitë janë ndërtuar brenda dhe mbikëqyren nga afër ata mund të
jenë me cilësi më të lartë.

4 .KAPITULLI I III
4.1 Lokacioni
4.1.1 Topografia (Niveli,Renja)
Lartësia mbidetare e territorit të Komunës së Deçanit variron prej 473 m lartësi mbi
detare në Kallavaj, e deri në 2656 m lartësi mbi detare në Gjeravicë që d.m.th. në sajë të
krijimit të reliefit Komuna e Deçanit ndahet në dy pjesë: - në ultësirë që është pjesë e
rrafshit të Dukagjinit - dhe në lartësi që përfshin masivin e Bjeshkëve të Nemuna (Alpet
Shqiptare).
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Fig.15. Kosova-Komuna e Decanit

Fig.16.Qendra e qytetit dhe Zona për intervenim
Lokacioni gjendet në pjesën perëndimore te Kosovës,komuna e Decanit.Ky lokacion
më herët u shfrytëzua si kamp rekreues dhe rehabilitues pë fëmijë,shfrytezimi I tj zgjati
80 vite kurse tani për shkak të mosmarrëveshjeve pronësore me Manastirin e Deçanit,ky
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lokacion është lënë pa funksion,objektet ekzistuese të cilat janë 5 pavilione (të cilat
shërbenin për fjetje) dhe një objekt ku gjendej menza shfytëzohen nga Kfori slloven të
cilët kanë intervenuar në objektet ekzistuese duke ju ndërruar destinimin sipas nevojave
dhe kërkesave të tyre.
Sipërfaqja e përgjithshme: 20 Ha

Fig.17.Parcela

Fig 18.Lokacioni
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4.2 Gjendja ekzistuese e lokacionit

Fig.19.Strukturat ndërtimore ekzistuese

Objektet ekzistuese të cilat janë 5 pavilione (të cilat shërbenin për fjetje) dhe një objekt
ku gjendej menza shfytëzohen nga Kfori slloven të cilët kanë intervenuar në objektet
ekzistuese duke ju ndërruar destinimin sipas nevojave dhe kërkesave të tyre.
Për arsye se këto objekte nuk kanë ndonjë vlerë shpirtërore, arkitekturale, strukturale
osse estetike dhe për arsye se destinimi I tyre është ndërruar here pas here pas
interevenimeve të jashtme dhe tw brendshme.Strukturat ndërtimore ekzistuese
planifikohet të shkatërrohen dhe të ndërtohen krejtësisht objekte të reja të cilat do të I
përmbajnë funksionet ekzistuese me shtim të funksioneve të reja konform kërkesave të
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kohës.Fi

Fig.20.Funksionet ekzistuese të pushimoreve
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Fig.21.Funksionet ekzistuese të menzes
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Fig.22.Kompleksi i hoteleve të vjetra dhe të reja

Afër lokacionit gjenden edhe kompleksi I hoteleve,hoteli I vjetër I ndërtuar në vitin
1932 dhe hoteli tjetër I paperfunduar ndërtimi I të cilit nisi në vitet e 70 po për shkak të
rrethanave politike dhe luftës nuk u përfundua plotësisht përveç punëve të vrazhdëta
ndërtimore.
Hoteli I vjetër shfrytezohej zakonisht për konferenca të artistëve,shkrimtarëve e
profesione tjera të ndryshme.Ky vend shfrytëzohej për inspirim për vet faktin e relievit
të bukur natyror dhe vegjetacionin e pishës e cila e bën këtë vend mjaftë të pasur dhe të
përshtatshëm për këtë lloj veprimtarie.
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Fig.23.Funksionet ekzistuese të hotelit
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4.3 Topografia (Niveli,Renja)
Lartësia mbidetare e territorit të Komunës së Deçanit variron prej 473m lartësi mbi
detare në Kallavaj, e deri në 2656m lartësi mbi detare në Gjeravic që d.m.th. në sajë
të krijimit të reliefit Komuna e Deçanit ndahet në dy pjesë: - në ultësirë që është
pjesë e rrafshit të Dukagjinit - dhe në lartësi që përfshin masivin e Bjeshkëve të
Nemuna (Alpet Shqiptare)

Fig 24. Reliefi
Rrafshi i Dukagjinit është krijuar në periudhën gjeografike – neogjen.Nga lëvizjet
tektonike krijohet një liqe që përfshinë tërë Rrafshin e Dukagjinit.Nga mesi i Lacerit,
niveli i ujit të liqenit fillon të ulet dhe më vonë, fillon të tërhiqet përmes luginës të
Drinit të Bardhë. Bjeshkët e Nemuna apo Alpet Shqiptare shtrihen në pjesën
perëndimore të Komunës së Deçanit dhe vazhdojnë më Republikën e Shqipërisë, duke
përfshirë Shkodrën mandej në Mal të Zi: Plavën, Gucinë, Luginën e Ibrit deri në Mokna
me një sipërfaqe prej 3500 km2 .Lartësitë e Bjeshkëve të Nemuna pak ndryshojnë nga
lartësia e vargmaleve alpine. Këto janë pjesët më të larta dhe më shkëmbore të
vargmaleve të siujdhesës Ballkanike, me ç ‘rast shkëmbinjtë e bardhë dhe të
dhëmbëzuar formojnë pamje impozante
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Fig 25. Topografia e Deçanit

Nga masivi i Bjeshkëve të Nemuna mund të veçojmë këto maja më të larta:
•

Maja e Gjeravicës 2656 m

•

Maja e Rupes 2501 m

•

Maja e Qenit 2405 m

•

Maja e Strellcit 2377 m

•

Rrasa e Zogut 2305 m

•

Maja e Marjashit 2530 m

Lokacioni ka lartesi mbidetare 670 m.

4.4 Hidrologjia dhe Gjeologjia
Në përgjithësi relievi I Rrafshit të Dukagjinit ,ku bën pjesë edhe decani me
rrethinë,është krijuar nga lumenjtë e tij të cilët pas zhdukjes së liqenit të madh , I cili
mbulonte këtë trevë në tërësi në periudhën gjeologjike miocen I mesëm,pas tharjes së
liqenit në sipërfaqen e pllajes së krijuar nga ai,lumenjtë e kanë thelluar shtratin e tyre ,si
psh : Drini I bardhë ,Bistrica e Pejës,Bistrica e Decanit,Ereniku,Krena etj.Këta lumenjë
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kanë gërryer dhe e kanë përthyer fushgropën e Rrafshit të Dukagjinit duke krijuar
kështu kodra jo të larta dhe lugje jo të thella.
Lugina e sotme e Bistricës së Decanit ka trashëguar dy govata akullnajash të mbërthyera
në njëra tjetrën.Akullnajat që kanë zbritë në këtë luginë kane sedimentuar shtresa të
trasha materiali moren.Sipas mendimit te Cjiviqit,këto,në afërsi të Decanit arrijnë
trashësine deri në 260 m.Morenat përbëhen ekskluzivisht prej kuarcit dhe konglomeratit
të tij.Trolli I fushës së Decanit dhe luginës së bistricës është I mbuluar me shtresa të
materialit recent alluvial (lym,rërë,gurishtë) dhe atij diluvial (materialit moren).Përbërja
e tij mekanike është e lehtë dhe në shumë vende ka elemente skeletore në formë të
shiriti.Përbërja e tokës në lokacion është kryesisht tokë e kuqërremtë kafe,teltyrore mbi
sediment të kucerremtë.

Fig.26. Harta pedologjike e Kosoves
Kryqi I shumë rrjedhjeve të cilësuara si të bardhë gjendet në Bjeshkët e
Nemuna,prej kah në të gjitha drejtimet e horizontit burojnë dhe rrjedhin :
përrenj,lumenj ose dria,që shoqerohen me specifikun e kuptimit të
bardhësise,përkatesisht të maleve me borë ose të përbërjes gëlqerore të shtratit të
tyre,Kështu në rajonin e Decanit kemi thirrjet lumbardhi I Decanit,Lumbardhi I
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Llocanit,që tani I hasim në trajtën e thirrjes kalke-bistricë.Decani si vendbanim
shtrihet rrëzë Bjeshkëve të Nemuna ,në skajin perendimor të fushgropës së rrafshit
të Dukagjinit.

4.5 MIKROKLIMA (Akcesi Solar,ererat ,mjegulla,percipimi,acari)
Rrafshi I Dukagjinit është I mbrojtur nga erërat e ftohta në veri me vargmalet e
Bjeshkëve të Nemuna ,prandaj klima në përgjithësi këtu është më e butë se ajo në
Kosovë.Pervec kësaj këto anë kanë lartësi më të ulët mbidetare dhe nëpërmes luginës së
Drinit depërton ajri më I ngrohtë,kështu që ndihet në disa vise edhe ndikimi I klimës
mesdhetare,gjë që shihet nga pyjet e mëdha të gështënjës rrëzë bjeshkëve të nemuna që
nga Strellci ,Lëbusha,Decani e deri në Junik.
Deçani ka klimë kontinentale me ndikim të klimës mediterane.Gjatë vitit në Deçan ka
1.975 orë me diell. Viset e ulëta të Deçanit karakterizohen me temperatura relativisht të
larta me vlerë mesatare vjetore më tepër se 11°C, me muajt më të nxehtë gushtin dhe
korrikun 21,7°C dhe 21,68°C dhe me muajin më të ftohtë janarin - 0,5°C. Lagështia
mesatare e ajrit gjatë vitit është 70,2% në të cilin rast rritja është dukshëm më e madhe
prej verës kah dimri për 17,5% se sa zvogëlimi prej dimrit në drejtim të verës. Në këtë
rajon vranësirat mesatare vjetore janë 58% gjatë së cilës frekuenca e ditëve të kthjellëta
është 60,5 (16,6%) në vit, ndërsa e ditëve të vrerta 119,3 ditë (32,6%) Zgjatja mesatare
vjetore e zënies së diellit për shkak të ndikimeve orografike është më e vogël se sa
mesatarja për Kosovë dhe është 1.972 orë, nga e cila në Korrik 293,6 orë ose 72,1%
diell në vit. Sasitë e të reshurave në këtë rajon janë ndër më të mëdhatë në Kosovë. Në
viset e ulëta është 724,6 lit/m², në viset malore të Bjeshkëve të Nemuna sasitë mesatare
të të reshurave arrijnë më tepër se 1.300 lit/m². Era, Frekuencën më të madhe e ka
gjatësia / 398 0/00/, ndërsa nga erërat ato perëndimore/Ë/ dhe jugperëndimore /SË/ me
122° 0`/00``/ dhe 113° 0`/00``/, ndërsa më të rrallat janë ato lindore /E/ me 55° 0`/00``/.
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Fig.27.Trëndafili I erërave-Shpejtësia

Fig.28.Trëndafili I erërave-Temperatura
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Fig.29.Mikroklima
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4.6 Atributet Biologjike
Në përgjithësi relieve I Rrafshit të Dukagjinit ,ku bën pjesë edhe decani me
rrethinë,është krijuar nga lumenjtë e tij të cilët pas zhdukjes së liqenit të madh , I cili
mbulonte këtë trevë në tërësi në periudhën gjeologjike miocen I mesëm,pas tharjes së
liqenit në sipërfaqen e pllajes së krijuar nga ai,lumenjtë e kanë thelluar shtratin e tyre ,si
psh : Drini I bardhë ,Bistrica e Pejës,Bistrica e Decanit,Ereniku,Krena etj.Këta lumenjë
kanë gërryer dhe e kanë përthyer fushgropën e Rrafshit të Dukagjinit duke krijuar
kështu kodra jo të larta dhe lugje jo të thella.
Rrafshi I Dukagjinit është zonë e mbuluar me blerim qoftë ky bar, kacuba,dushk,etj.
Është kjo ndër oazat më të bukura të Gadishullit Ballkanik, me bukuri mahnitëse,me
begati të shumta natyrore.
Kreshtat malore të Bjeshkëve të Nemuna janë të mbuluara me pyje të cilat në rajonin e
Decanit janë më të shpeshta .Prej drunjëve mjaft karakteristikë të këtyre anëve duhet
përmendur gështënjën që është e përhapur në gjithë brezin rrëzëmalor.Poashtu dru
karakteristik është edhe mani që të dy indikatorë të klimës mesdhetare
klimatike.Sipërfaqja e pyjeve prej 12.946 ha është e mbuluar me drunj reliktë dhe
endem, sic janë arneni, rrobelli,forzicia etj.
Poashtu ka edhe pyje gjethrënëse (gështënjës që mbulon një sipërfaqe të madhe, pastaj
ka edhe Bung dhe Ah,kurse në lartësitë mbi 1000 m këto zëvendesohen me pisha
(konifere).Sistemi I pishave fillon të dobesohet ne lartësine mbi 1700 m.Mbi këtë lartësi
fillon që të dominon formacioni I barit.
Ujërat që formohennga gurrat dhe rrjedhat autoktone janë ujëra të freskëta me begati
dhe cilësi të lartë. Numri i madh i liqeneve me origjinë glaciale të njohur në gjuhën
popullore si “sytë e maleve”, diverziteti biologjik me gjithë larmin e organizmave të
gjallë, flora dhe vegjetacioni, me masivin malor të mbi 1000 llojeve gjerë më tani të
hulumtuara, si mozaik i ndërlikuar dhe kompleks i bashkësive bimore të cilat hapsira
ndryshohen pak a shumë në menyrë të vazhdueshme në përputhje me ndryshimet e
kushteve të ambientit, klimës, mezo dhe mikro klimës, reliefit, përbërjes gjeologjike dhe
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përbërjes pedologjike, si edhe kushteve hidrologjike, të gjitha këto të shtrira në pjesën e
ulët malore, të mesëm malor dhe në pjesën e lartë malore, faunës, të gjitarëve dhe të
shpendëve që janë mjaft të rralla në Ballkan si: luqerbulli, ariu i murrmë, kaprolli, dhia e
egër, shqiponja e maleve, faikoi thonjëbardhë, pulëegra, etj.

Fig.30. Flora dhe Fauna
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4.7 Atributet Kulturore
Komuna e Decanit është një komunë me popullësi tipike shqipëtare ku 95 % e
popullësise janë shqipëtarë 5 % serbë malazezë e romë.Në kohën e Jogusllavisë së
vjetër Decani nuk pësoj ndonjë ndryshim të rëndësishëm topografik.Të vetmet ndërtesa
moderne që u ndërtuan ishin hoteli (1933) në këndin e rrugës që shkon për manastir dhe
përballëtij mulliri I madh.Pas luftës u sajua qendra administrativekulturore(këshilli,posta,kooperativa,salla e kinemasë,bibloteka etj.
Më 1951 u ndërtua restorani në rajonin e pushimores së sotme,2.5 km larg qendrës.Më
1955 u hap kampi I parë në territorin e Kosovës.Pastaj më 1958 u ndërtua hoteli Pishat e
Decanit dhe më vone pushimorja e fëmijëve.
Decani është qytezë e tipit të vendbanimeve të grubulluara.Shtëpitë e vjetra janë të
gjitha kulla të rrethuara shumica me mure rreth e rrotull,ku gjendet porta e vogël dhe e
madhja .Në tipin e vendbanimeve të Decanit me rrethinë si kudo në Kosove kanë
ndikuar mjaftë edhe elementet shoqërore,madje në rend të parë ato me karakter
politik,etnik, e deri diku edhe fetar e social.Në të kaluarën,në kohën e sundimit turk,por
edhe të sulmeve të pareshtura te pushtueve ,rrethanat politike në këto anë ishin të
parregulluara.Në rrethana te tilla shtëpitë janë ndërtuar pranë njëra tjetrëse në këtë
formëështë ndertuar tipi I vendbanimit të dendur.Kryesisht vendbanimet në të kaluarën
kanë qenë fshatrat me kulla.
Kullat janë të përhapura në të gjitha fshatrat e komunës së Decanit.Kullat në këtë
lokalitet janë ndërtuar për tri arsye:
1.Për banim
2.Për mbrojtje nga sulmet e ushtrive
3.Për mbrojtje nga gjakmarrjet e ngatërresat në mes vete
Pas vitit 1945 kullat filluan të zëvendësohen me shtëpi moderne duke u zvogeluar cdo
dite e më shume numri I njerezve që jetojnë në kulla e deri ne ditet e sotme ku kulla ka
mbetur vetëm symbol I nje kohe.
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Fig.31. Kullë-Dranoc

Fig.32. Kullë-Deçan
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Karakteristikë për rrethinat e Decanit janë edhe vendbanimet që ndërtohen gjatë stinës
së verës në bjeshkët e këtyre anëve,të ashtuquajtura stane.Stanet janë vendbanime
sezonale që ndërtohen në lartësi mbidetare mbi 1300 m .Ato ndërtohen me renditjen e
drunjëve të trashë njëri mbi tjetrin,të cilët në këtë mënyrë përbëjnë katër muret,kurse
pullazi është prej dërrasash.Pos staneve barinjtë ndërtojnë edhe vathët e bagëtive.

Fig.33.Tipologjia e staneve

Fig.34.Tipologjia e staneve
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4.8 Etnografi
Decani me rrethinë e ka traditë të kahmotshme drugdhendjen.Këtë art të bukur mjeshtri
popullore (drugdhendësi) e paraqiti në të gjitha objektet, duke filluar nga ato më të
imëta e deri tek oda e burrave.
Në kohërat e mëhershme gdhendja e drurit nuk ka qenë zeje e përhershme, ndërsa
kohëve të fundit kjo ka kaluar në zeje të përhershme.Ka disa mjeshtër që ushtrojnë pa
ndërprerë vetëm mjeshtërinë e zbukurimit të odave.
Prej të gjitha veglave muzikore që ka populli ynë,për përcjelljen e këngëve dhe
valleve ,sot më së shumti perdoret ciftelia.Kjo vegël muzikore vendin e ka në ballë të
oxhakut dhe përdoret edhe si vegël zbukuruese në vende të dukshme,me të cilën
krenohet I zoti I shtëpisë.

4.9 Veshjet Popullore

Veshja popullore është njëra prej elementeve thelbësore dhe shenjë karakteristike etnike
e një populli.Në pikëpamje të veshjeve popullore, populli shqipëtar është shumë I pasur.
Veshja popullore e regjionit të Decanit është identike me veshjen e pjesës
veripërëndimore të rrafshit të Dukagjinit, përkatësishtë Pejës e të Gjakovës deri në Istog
dhe prej Junikut deri në Klinës.
Banorët e Decanit me rrethinë në të kaluarën e hershme e deri pas vitit 1945 në të
shumtën e rasteve janë veshur me rroba autoktone kombëtare.Burrat e kësaj treve në
tëkaluarën e deri në ditët e vona kanë mbajtur tirq të bardhë prej zhguni.Zhgunin
zakonisht familjet shqipëtare e prodhonin vetë dhe e shkelnin nëVojavica.Tirqit
fiksohen pak nën bel.j=Janë të zbukuruar me gajtan të zi rreth xhepave,shkekëve.Tirqit
mund të jenë të zbukuruar me një fije gajtan,me dy e deri ne 12 fije.
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4.9.0 Analizat e pergjithshme të lokacionit

Fig.35.Silueta urbane

.
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Fig.36. Funksionet e objekteve

Fig.37. Aktivitetet publike, argetimi, kafenetë.
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Fig.38.. Distanca e shkollave nga lokacioni.

Fig.39. Distanca e spitaleve nga lokacioni.
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Fig.40. Distanca e objekteve fetare.
.
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5.Kapitulli I IV
5.1 Zhvillimi I projektit ideor
5.1.1 Masterplani

Duke u bazuar në analizat, atributet, përparësitë dhe mangësitë e lokacionit kemi ardhur
në këtë zgjidhje.Ndarja zonale e lokacionit konsiston në zgjidhjen e një eko-rezorti I cili
përmbanë pjesën e kampit për fëmijë në pjesën ku edhe gjenden strukturat ekzistuese të
kampit të mëhershëm pjesën very perëndimore dhe veri-lindore të lokacionit .
Kurse pjesa përballë kompleksit të hotelev të vjetra do të përmbajë hotelin për
konferenca me hapësirat përcjellëse.

Fig.41. Ndarja zonale e lokacionit-Fëmijët
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Pjesa Jug-Lindore dhe Jug-Perendimore do tëshfrytëzohet për zhvillimin e tipologjisë së
hotelit për konferenca dhe hapësirave tjera përcjellëse konform kërkesave të kohës por
edhe kufizimeve dhe atributeve të lokacionit.

Fig.42. Ndarja zonale e lokacionit-Hoteli për Konferenca
Pjesa e kampit për fëmijë do të ndahet në dy pjesë:
•

Kabinat për pushim

•

Hoteli për fëmijëë
Kabinat do të zhvillohen në pjesën qëndrore tëë lokacionit konform
atributeve dhe niveleve të relievit-izohipsave dhe do të ndahen në 5
tipologji të ndryshme.
Hoteli do të zhvilllohet në pjesën Veri-Lindore dhe Veri-Perendimore të
Lokacionit do të jetë bashkim I funksioneve të 5 pavilioneve të
mëhershme ekzistuese dhe shtim I funksioneve të reja.
Kjo pjesë do të funksionojë si një tërësi.
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Fig.43. Ndarja zonale e lokacionit-Kabinat për pushim

Fig.44. Ndarja zonale e lokacionit-Hoteli I Fëmijëve
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Fig.44. Situacioni

Fig.45.Aksonometria e masterplanit
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Fig.46.Aksonometria e hotelit.

Fig.47. Aksonometria e kabinave
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Fig.48.Hapësirat Rekreative

Fig.49. Aksonometria e kabinave
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Fig.50.Prerja e Lokacionit

5.1.3Hoteli I femijeve
Hoteli I femijeve eshte projektuar qe t’i plotësoj të gjitha funksionet të cilat I kishte më
herët kampi I fëmijeve duke ju shtuar funksione të reja dhe më moderne dhe është
projektuar një hotel I vetëm dhe jo I ndarë në 5 objekte siç kishte qenë më herët, hoteli
është projektuar në atë menyrë që edhe brenda tij të ndjehet pjerrtësia e lokacionit me
gjithësej 5 disnivele.
Hoteli ka kapacitet për akomodimin e 240 personave, në përdhesën e hotelit gjendet
pjesa administrative e hotelit, menza për ushqim, biblioteka, pishina e brendshme, atele
arti dhe salle baleti. Në katin e parë objekti ndahet në 4 pjesë dhe një disnivel ku njëra
pjesë ka 2 laboratore, 2 salla për workshope dhe studime, një hapesirë kryesore për
rekreacion dhe një sallë kinemaje. 3 pjesët e tjera janë dhoma të gjumit dhe me këndet e
tyre për rekreacion, dhomat janë të ndryshme (3,4,5 dhe 6 shtretershe). Në katin e 2’të
gjenden vetëm dhoma të gjumit dhe kënde të rekreacionit.
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Koncepti.
Koncepti I hotelit është I gjeneruar nga forma gjeometrike të ndara dhe bashkuara në
madhësi te ndryshme duke krijuar disnivele për të arritur një përshtatje me lokacionin.

Fig.51.Gjenerimi I formes se hotelit.
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Fig.52. Diagrami funksional I Përdhesës.

Fig.53. Diagrami funksional I komunikimeve vertikale.
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Fig.54. Diagrami funksional I hapësirave në përdhesë.

Fig.55. Diagrami funksional I atriumeve.
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Fig.56. Diagrami funksional I holleve ne perdhesë, katin e I’rë dhe katin e
II’të.

Fig.57. Diagrami funksional I dhomave te gjumit ne katin e I’rë dhe katin e
II’të
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Fig.58 Diagrami funksional I laboratoreve.

Fig.59. Diagrami funksional per rekreacion.
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Fig.60. Baza e Perdhesës.

Fig .61. Baza e katit I’rë
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Fig .62. Baza e katit II-të
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Fig.63. Prerjet e hotelit te femijëve.
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Fig.64. Fasadat e hotelit të fëmijëve.

75

Fig.65.Imazh Atmosferik
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5.1.4 Kabinat

Kabinat janë ndërtuar në menyrë që të krijojne një lloj privatësie te femijëve në grupe të
vogla nga 2 deri në 6 persona ne nje kabinë, janë projektuar 5 lloje të kabinave te cilat
janë te formuara nga vetem 2 module të cilat janë menduar të jenë parafabrikim qe
mundesojnë nje fleksibilitet te ndërtimit, kabinat jane emëruar me emra ngjyrash te cilat
do të percillen në enterierin e kabinave.
Materiali ndertimorë do të jetë vetëm nga druri dhe bazen beton. Te gjitha kabinat së
bashku kanë një kapacitet prej 264 personave.
Ndriçimi natyral do te jetë me shumë zenital per arsye se kabinat ne lokacion do te
vendosen ne përshtatje të lokacionit dhe jo të orientimit, në të njejten kohë kjo formë e
ndriçimit “detyron” femijet qe ate të shtrojnë aktivitetin e tyre jashtë kabinave dhe te
socializohen me njeri tjetrin.
Kabinat gjatë kohes kur nuk do të shfrytëzohen nga grupet e organizuara të shkollës
është menduar të shfrytezohet nga familjare të cilat mund ti marrin me qira për ditë të
caktuara.

Gjithësej në lokacion gjenden 66 kabina për 264 persona.

Fig.66.Llogaritja e kabinave
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5.1.4.1 Kabina e kuqe

Ndërtesat me sistem të prafabrikuar reduktojne sasinë e CO2 duke shmangur impaktin
ambiental të ndërtimit direkt në tokë, duke reduktuar fuqinë punëtore si dhe koston e
transportit.Perdorimi i materialeve natyrale dhe të riciklueshme poashtu është një ndër
pikat kyce të cilat i bëjnë këtë rezort të qëndrueshëm në aspektin ambienatal.
Tipologjitë e banimit perveç formës do të dallojnë edhe përmes ngjyrave, elemente të
simbolikës të secilës ngjyrë do të përcjellë edhe enterieri.

NGJYRA KUQE:
ENERGJI,NGROHTËSI,FORCË,DINAMIZËM,AKTIVITET,TRIMËRI

Fig.67.Koncepti dhe diagramet e ndriçimit
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Fig.68.Pozicioni I kabinave të kuqe në situacion

Fig.69. Kabina e kuqe-Baza e Perdhesës dhe Baza e Katit
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Fig.70.Kabina e kuqe-Panelet e parafabrikimit dhe transporti I tyre

Fig.71.Kabina e kuqe-Baza e Perdhesës dhe Baza e Katit
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Fig.72.Kabina e kuqe-Funksioni
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Fig.73.Kabina e kuqe-Prerjet

Fig.74. Kabina e kuqe-Fasadat
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Fig.75.Kabina e kuqe-Imazhi Atmosferik
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5.1.4.2Kabina e Kaltërt

Respekti për natyrën duke marrë në konsideratë të gjithë komponentët e saj
si :Uji,Dheu,Gjallesat,Pejsazhi dhe aspektet kulturore e sociale janë disa nga shtyllat e
arkitekturës së qëndrueshme një formë e ruajtjes së komunitëtit të jetës së egër dhe
ekosistemit të lokacionit është ndërtimi në platform të ngritur për disa centimetra mbi
tokë.
NGJYRA E KALTËR
: PASTËRTIA ,QETËSIA,PASIVITETI,KËNAQËSIA,SIGURIMI

Fig.76.Kabina e kaltërt :Koncepti dhe diagramet e ndriçimit

Fig.76. Kabina e kaltërt :Koncepti dhe diagramet e ndriçimit
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Fig.77.Kabina e kaltërt-Panelet e parafabrikimit dhe transporti I tyre

Fig.78.Kabina e kaltërt-Parafabrikimi
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Fig.79. Kabina e kaltërt-Bazat

Fig 80.Kabina e kaltërt-Prerjet
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Fig.81 Kabina e kaltërt-Funksioni
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Fig.82.Kabina e kaltërt-Fasadat
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Fig.83.Kabina e kaltërt-imazhi atmosferik

89

5.1.4.3 Kabina e gjelbert
Kjo strukturë e parafabrikimit mundëson një reduktim të madh të ngarkesave personale të
ndërtesës për arsye se ky konstruksion është mjjaftë I lehtë, redukton perdorimin e
materialeeve me kosto të lartë dhe energjinë e cila strukturave tradicionale të ndërtimit ju
nevojitet më shumë si gjatë ndërtimit poashtu edhe gjatë mirëmbajtjes gjatë jetës së
strukturës e cila përveç kostos liron edhe sasi të mëdha të Co2 duke ndotur ambientin.
NGJYRA E GJELBËRT: SHËNDETI, QETËSIA, RRITJA, NATYRA

Fig.84.Kabina e kaltërt :Koncepti dhe diagramet e ndriçimit
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Fig.85. Kabina e Gjelbërt :Pozicioni I kabinave në lokacion

Fig.86.Kabina e Gjelbërtt :Panelet e parafabrikimit dhe transportimi I tyre
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•

Fig.87 Kabina e kaltërt :Parafabrikimi

Fig.88.Kabina e Gjelbërt :Funksioni
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Fig.89.Kabina e Gjelbërt : Bazat

Fig.90. Kabina e Gjelbërt : Prerjet
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\

Fig.91.Kabina e Gjelbërt : Fasadat
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Fig.92. Kabina e Gjelbërt : Imazhi Atmosferik
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5.1.4.4 Kabina e Verdhë
Më shumë se 50% e energjisë shkëmbehet mes nërtesës dhe mabientit tw jashtwm

mundwsohet nga rrymimet e ajrit.
Pwrdorimi racional I hapjeve me orientim tw duhur ndikon qw energjia e jahstme tw
absorbohet nw kohwn kur wshtw e tepwrt dhe tw lirohet nw kohwn kur ka mungesw tw
saj.Poashtu shfrytwzimi I ndwrtesws nga elementet natyrore si bota bimore ndikon nw
krijimin e mikroklimws e cila posaqwrsiht gjatw stinws sw verws krijon hije dhe freski,
Poashtu shfrytwzimi I tyre pwr kwtw e ruan biodiversitetin e ekosistemit dhe resurseve
natyrore.

Fig.93 Kabina e verdhë :Pozicioni I kabinave në lokacion
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Fig.94.Kabina e verdhë :Pozicioni I kabinave në lokacion

Fig.95.Kabina e verdhë :Panelet e parafabrikmit dhe transporti

97

Fig.96.Kabina e verdhë :Parafabrikimi

Fig.97.Kabina e verdhë :Funksioni
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Fig.98.Kabina e verdhë :Bazat

Fig.99.Kabina e verdhë :Prerjet
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Fig.100.Kabina e verdhë : Fasadat
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Fig101. Kabina e verdhë : Imazhi atmosferik
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5 . 1. 4.5 Kabina e Zezë

Perdorimi i materialeve natyrale si druri formon një ambient të ngrohtë dhe e afron
ndërtesën më afer natyrës duke mos e
kundërshtuar atë.hapjet të cilat lejojnë dritën natyrale të futet
brenda mjaftueshëm që të përjetohet hapësira brenda por
njëkohësisht edhe lidhja e saj me natyrën përjetimi i hapësirës
jashtë-brenda dhe anasjelltas.
NGJYRA E ZEZË: forcë, fund i një cikli, sofistikim,magjike

.

Fig.102.Kabina e Zezë : Koncepti dhe diagramet e ndricimit
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Fig.103.Kabina e Zezë : Parafabrikimi
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Fig.104.Kabina e Zezë : Funksioni
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Fig.105.Kabina e Zezë : Baza

Fig.106.Kabina e Zezë : Prerjet
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Fig.107.Kabina e Zezë : Fasadat
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Fig.108.Kabina e Zezë : Imazh Atmosferik
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5.1.5 Hoteli per konferenca

Atributet e lokacionit ndikojnë që lokacioni të përmbajë funksione të ndryshme.
Eco-Resort pervec pjesës së kampit për fëmijë I kemi bashkangjitur edhe funksionin e
hotelit për konferenca.
Duke u bazuar nëfunksionet e mëhershme të cilat I kanë përmbajtë kompleksi hoteleve
të vjetra dhe të reja karhsi lokacionit.
Hoteli I konferencave nuk ka ndarje fizike prej kampit mirëpo hapësirat e tij shtrihen
kryesisht në pjesën jug-perendimore dhe jug-lindore të lokacionit.
Forma,Struktura dhe funksioni I hotelit zhvillohet dhe lind nga lokacioni.
DIsnivelet e lokaciont diktojnë edhe disnivelt Brenda objektit në atë mënyrë që
lokacioni të përjetohet edhe Brenda struktuës fizike të objektit sit ë ishte jashttë saj.

Fig.109. Diagrami funksional I perdhesave.
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Fig.114. Diagrami funksional I komunikimit vertikal.

Fig.115. Diagrami funksional I holleve te hotelit.
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Fig.116. Diagrami funksional I dhomave te gjumit.

Fig.117. Diagrami funksional – fitnesi, pishina e brendshme.
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Fig.118. Diagrami funksional, baret dhe restorantet

Fig.119. Diagrami funksional I sallave te konferencave.
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Fig.120.Perdhesa me parter.

Fig.121. Baza e katit -4 .
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Fig.122..Baza e katit -3.

Fig.123. Baza e katit -2.
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Fig.118. Baza e katit -1.
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Fig.119. Baza e katit 1’rë.

Fig.119.. Prerja “A-A”.
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Fig.120. Fasadat.
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Fig.121. Imazh Atmosferik
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•

Motivet

Fasada tek dy hotelet krijon motive të njejëta me intensitet të ndryshëm
varësisht prej nevojës së ndicimit.Kto motive janë gjeneruar nga motive
shqiptare të tekstilit.

•

Materialet

Materiailizmi do të jete beton me aditiv të bardhë tek hotelet kurse dru i ricikluar tek
kabinat.
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